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Araflt›rma Makalesi

Türk Merinosu, Sak›z ve K›v›rc›k Irklar› Aras›ndaki Melezlemeler ile
Kesim Kuzular›n›n Et Verimlerinin Art›r›lma Olanaklar›n›n
Araflt›r›lmas›*
1. Dölverimi, Kuzularda Yaflama Gücü ve Büyüme

Mustafa ÖZCAN, Alper YILMAZ
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Gelifl Tarihi: 23.01.2001

Özet: Bu araflt›rma, Marmara Hayvanc›l›k Araflt›rma Enstitüsü’nde, 1998-1999 y›llar›nda yürütülmüfltür. Araflt›rmada, Türkiye’de
en genifl populasyona sahip kültür koyun ›rk› olan Türk Merinoslar›n›n, ikili ve üçlü kullanma melezlemesi yöntemleri ile kesim kuzusu
üretiminde baba hatt› olarak kullan›lmas›n›n ve entansif besi program› ile kuzular›n et verimine katk›s›n›n araflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.
Araflt›rman›n bu ilk bölümünde koyunlar›n dölverimi, kuzular›n yaflama gücü ve büyüme özellikleri üzerinde durulmufltur.
Araflt›rmada, Türk Merinosu koçlarla tohumlanan K›v›rc›k, Sak›z x K›v›rc›k (F1) ve Türk Merinosu koyunlar›n dölverimi özelliklerinden
s›ras›yla do¤um oran› %75,00, %88,00 ve %93,33, bir do¤uma düflen ortalama kuzu say›s› 1,33, 1,41 ve 1,36 ve kuzu verimi
1,00, 1,24 ve 1,27 olarak bulunmufltur. ‹kili melez, üçlü melez ve Türk Merinosu kuzular›n s›ras›yla sütten kesimdeki (90. gün)
yaflama gücü %92,86, %100 ve %100, do¤um a¤›rl›¤› 4,70 kg, 4,50 kg ve 4,98 kg ve sütten kesimdeki a¤›rl›klar› ise 27,35 kg,
26,84 kg ve 28,78 kg olarak belirlenmifltir.
Araflt›rman›n bu bölümünde elde edilen bulgular, Türk Merinosu koçlar›n baba hatt› olarak kullan›lmas›n›n ikili ve üçlü kullanma
melezlemesinde dölverimi ve yaflama gücü özellikleri yönünden olumsuz sonuçlar yaratmad›¤›, kuzular›n sütten kesime kadar h›zl›
büyüme gösterdikleri ve besiye uygun a¤›rl›¤a erken ulaflt›klar› sonucunu vermifltir.
Anahtar Sözcükler: Koyun, Melezleme, Dölverimi, Yaflama gücü, Büyüme

Investigations on Improving the Meat Production of Slaughter Lambs by Crossbreeding
Studies between Turkish Merino, Chios and K›v›rc›k Sheep Breeds
1. Fertility, Lamb Survival and Growth of Lambs
Abstract: This study was carried out at Marmara Animal Research Institute in 1998-1999. The aim was to investigate the
improvement in lamb production achieved by the use of Turkish Merino rams as a father line for the production of two-way and
three-way crossbred slaughter lambs, together with intensive fattening programs. In this first part of the study, the fertility of ewes
and the survival and growth characteristics of lambs were taken into consideration.
For the fertility characteristics of K›v›rc›k, Chios x K›v›rc›k (F1) and Turkish Merino ewes mated with Turkish Merino rams,
conception rates were 75%, 88% and 93.33%, litter sizes were 1.33, 1.41 and 1.36 and lamb productions were 1.00, 1.24 and
1.27, respectively. Two-way crossbred, three-way crossbred and Turkish Merino lambs had survival rates at weaning (day 90) of
92.86%, 100% and 100%, birth weights of 4.70 kg, 4.50 kg and 4.98 kg and weaning weights of 27.35 kg, 26.84 kg and 28.78
kg, respectively.
The results determined in this study showed that the use of Turkish Merino rams as a father line in the production of two-way and
three-way crossbred slaughter lambs did not have negative effects on fertility and survival characteristics, and lambs showed fast
growth until weaning and reached the appropriate weight early enough for the beginning of fattening.
Key Words: Sheep, Crossbreeding, Fertility, Survival rate, Growth
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Girifl
Günümüzde koyun yetifltiricili¤inde ekonomik gelirin
büyük bir bölümü et üretimine dayanmaktad›r. Buna ba¤l›
olarak, koyunculukta et üretiminin ana kayna¤› olan kuzu
veriminin ve kuzularda büyüme performans›n›n
art›r›lmas› amac›n› güden çal›flmalar›n yo¤unlaflt›¤›
görülmektedir.
Türkiye’de yetifltirilen K›v›rc›k koyunlar›n dölverimi
özelliklerini belirlemek üzere yap›lan farkl› çal›flmalarda
gebelik oran› %72,41-89,70, do¤um oran› %72,4195,60 ve bir do¤uma düflen kuzu say›s› 1,09-1,48
aras›nda de¤iflen de¤erlerde bulunmufltur (1-5). Sak›z
koyun ›rk›, çoklu do¤urma özelli¤inin geliflmiflli¤i
yönünden dünyan›n say›l› ›rklar› aras›nda yer almaktad›r.
Bu ›rk›n dölverimi özelliklerinin belirlenmesi amac› ile
yürütülen araflt›rmalarda gebelik oran› %86,10-98,33,
do¤um oran› %96,66-97,46 ve bir do¤uma düflen kuzu
say›s› 1,93-2,24 düzeylerinde bildirilmifltir (6,7). Baz›
yerli koyun ›rklar›n›n çoklu do¤um özelli¤ini gelifltirmek
amac›yla bu özellik yönünden geliflmifl ›rklarla yap›lan
melezlemeler sonucu elde edilen farkl› F1 koyunlar›n
dölverimi özelliklerinden gebelik oran› %69,84-85,29,
do¤um oran› %69,05-85,29 ve bir do¤uma düflen
ortalama kuzu say›s› 1,28-1,83 aras›nda de¤iflen
de¤erlerde tespit edilmifltir (1,8,9,10). Merinos ›rk›
koyunlar üzerinde yürütülen farkl› araflt›rmalarda
dölverimi ile ilgili özelliklerden gebelik oran› %80,0086,80, do¤um oran› %79,51-85,60 ve bir do¤uma
düflen kuzu say›s› 1,07-1,50 aras›nda bildirilmifltir
(2,5,10,11).
Koyun yetifltiricili¤inde dam›zl›k koyun sürüsünün
etkin dölverimi yetene¤ine sahip olmas›n›n yan› s›ra,
do¤an kuzular›n çevresel etkilere karfl› dirençli olmalar›
karl›l›k aç›s›ndan önem tafl›maktad›r. Merinos ve K›v›rc›k
kuzular›n yaflama gücünün de¤erlendirilmeye al›nd›¤›
farkl› araflt›rmalarda sütten kesime kadar yaflama gücü
oranlar› s›ras›yla %82,90-97,41 ve %89,13-96,30
aras›nda tespit edilmifltir (5,11,12,13). Türkiye’de
yap›lan farkl› melezleme çal›flmalar›nda sütten kesime
kadar olan yaflama gücü ikili melez kuzular için %78,3096,67 (4,8,14,15), üçlü melez kuzular için ise %86,3092,11 (1,8,16) olarak bildirilmifltir. Özsoy (17),
yürüttü¤ü çal›flmada ikili ve üçlü melez gruplar›n saf
›rklara göre daha yüksek yaflama gücü gösterdiklerini
belirlemifltir.
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Kullanma melezlemesi yöntemi ile elde edilen kaliteli
kesim kuzular›n›n yüksek do¤um a¤›rl›¤›nda olmalar›, süt
emme döneminde h›zl› büyüme yetene¤inde olmalar› ve
bu dönem sonunda entansif besi program› ile k›sa sürede
kesim olgunlu¤una ulaflmalar› hedeflenmektedir. Bunun
yan› s›ra kuzularda büyüme h›z› ile yaflama gücü aras›nda
pozitif bir iliflkinin oldu¤u bilinmektedir.
Kuzularda büyüme h›z›n›n tespiti için Merinos kuzular
üzerinde yap›lan de¤iflik çal›flmalarda do¤um a¤›rl›¤›
4,04-4,90 kg, sütten kesim a¤›rl›¤› ise 24,36-30,81 kg
aras›ndaki de¤erlerde saptanm›flt›r (1,5,15,18,19,20).
Melez kesim kuzular›n›n elde edilmesi amac›yla yap›lan
farkl› ikili melezleme çal›flmalar›nda elde edilen do¤um
a¤›rl›klar› 4,27-5,24 kg, sütten kesim a¤›rl›klar› 21,9831,80 kg olarak tespit edilmifltir (15,18,19,20,21).
Türkiye’de üçlü kullanma melezlemesinin kullan›lma
olanaklar›n›n araflt›r›ld›¤› baz› araflt›rmalarda ise üçlü
melez kuzular›n do¤um a¤›rl›klar› 3,77-4,34 kg, sütten
kesim a¤›rl›klar› 28,30-32,04 kg olarak tespit edilmifltir
(1,8,16).
Kuzularda do¤um ve sütten kesim dönemlerindeki
a¤›rl›k düzeylerini etkileyen bafll›ca faktörler üzerinde bir
çok çal›flma yap›lm›flt›r. Kuzularda do¤um ve sütten kesim
a¤›rl›klar› üzerinde genotipin, do¤um tipinin ve cinsiyetin
etkisinin önemli oldu¤u çeflitli araflt›r›c›lar taraf›ndan
bildirilmifltir (1,8,15,16).
Kullanma melezlemesi yoluyla erken geliflen melez
kesim kuzular›n›n elde edilmesi amac›yla Marmara
Hayvanc›l›k Araflt›rma Enstitüsü’nde yürütülen baz›
çal›flmalarda (1,8,16) Türk Merinosu kontrol grubu
olarak kullan›lm›fl ve Türk Merinosu kuzular›n, yaflama
gücü, büyüme, besi, kesim ve karkas özellikleri yönünden
en az kullanma melezi kesim kuzular› düzeyinde sonuçlar
verdikleri tespit edilmifltir. Bu sonuçlar, Türk Merinosu
koçlar›n, baba hatt› olarak kullan›ld›klar›nda etçilik
özelliklerini kullanma melezi kuzulara ne ölçüde
geçirebileceklerinin araflt›r›lmas› gereklili¤ini ortaya
koymufltur.
Bu araflt›rma sonucunda elde edilecek sonuçlar ile
Türkiye’de en genifl populasyona sahip kültür koyun ›rk›
olan Türk Merinoslar›n›n ikili ve üçlü kullanma melezi
kuzu üretiminde baba hatt› olarak kullan›lmas›n›n ve
entansif besi program› ile kuzular›n et verimine katk›s›n›n
tespit edilmesi amaçlanm›flt›r. Böylelikle, ithalat yoluyla
Türkiye’ye getirilen etçi koyun ›rklar›n›n sebep oldu¤u
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döviz kayb› ve adaptasyon güçlükleri de göz önünde
bulundurularak, kullanma melezlemesi yoluyla kuzu
üretiminde ihtiyaç duyulan etçi baba hatt› koçlar›n, yurt içi
kaynaklar›n daha etkili kullan›lmas›yla belli oranda
karfl›lanabilmesi imkan›n›n araflt›r›lmas› hedeflenmifltir.
Araflt›rman›n bu birinci bölümünde, K›v›rc›k ve Sak›z x
K›v›rc›k (F1) koyunlar›n Türk Merinosu koçlarla
birlefltirilmesi ile gerçeklefltirilen ikili ve üçlü kullanma
melezlemelerinin, kuzulardan elde edilen et üretiminin
art›r›lmas› için önem tafl›yan, koyunlar›n dölverimi,
kuzular›n yaflama gücü ve büyüme özellikleri yönünden
saf yetifltirilen Türk Merinosu ›rk›yla da karfl›laflt›rmal›
olarak de¤erlendirilmesi amaçlanm›flt›r.

Materyal ve Metot
Materyal
Araflt›rma,
1998-1999
y›llar›nda
Marmara
Hayvanc›l›k Araflt›rma Enstitüsü’nde yürütülmüfltür.
Araflt›rma kurgusu içerisinde üç grup oluflturulmufltur.
Marmara bölgesinin hakim yerli koyun ›rk› olan K›v›rc›k
›rk›ndan 28 bafl koyun ilk grubun anaç materyalini
oluflturmufltur. 1992-1995 y›llar› aras›nda TÜB‹TAK ve
Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›’nca desteklenen bir araflt›rma
projesi kapsam›nda (4), Sak›z koçlar ile K›v›rc›k
koyunlar›n birlefltirilmesi ile elde edilen F1 genotipindeki
melez anaç materyalden 25 bafl koyun ikinci grubu
oluflturmufl ve 30 bafl Türk Merinosu koyun ise
araflt›rman›n kontrol grubu olarak üçüncü gruba dahil
edilmifltir.
Bu araflt›rmada, her üç grubun tohumlamalar›nda
kullan›lmak amac›yla 6 bafl Türk Merinosu koç çal›flmaya
al›nm›flt›r. Tohumlamalarda elde tohumlama yöntemi
uygulanm›fl, k›zg›nl›k gösteren koyunlar her gün arama
koçlar› ile tespit edilmifl ve bu koyunlar belirlenen koçlar
ile birlefltirilmifllerdir.
Do¤an kuzular›n genotip gruplar›na göre da¤›l›m›
Türk Merinosu x K›v›rc›k grubunda 28 bafl ikili melez
kuzu, Türk Merinosu x F1 (Sak›z x K›v›rc›k) grubunda 31
bafl üçlü melez kuzu ve Türk Merinosu x Türk Merinosu
grubunda 38 bafl kuzu olmufltur.
Dam›zl›k koyun sürüsü k›fl aylar›nda kapal›
bar›naklarda tutulmufl ve havalar›n ›s›nmas› ile birlikte
meraya ç›kar›lm›fllard›r. Tohumlama mevsimi öncesi
koyunlara meraya ilave olarak Enstitü koflullar›nda
haz›rlanan konsantre yemden koyun bafl›na günlük

yaklafl›k olarak 400-600 g verilmifltir. Benzer bir
program gebeli¤in son dönemlerinde de uygulanarak,
koyunlar do¤uma haz›rlanm›flt›r. Kuzular, do¤umu takip
eden ilk 3 gün içinde analar› ile birlikte localarda di¤er
koyunlardan ayr› olarak tutulmufltur. Daha sonra süt
emen kuzular ve bu kuzular›n analar›ndan bir sürü
oluflturulmufltur. Kuzular›n süt emme program› ortalama
olarak 3 ay (90 gün) sürmüfltür. Bu dönemde kuzulara
ana sütüne ilave olarak kuru ot ve kuzu büyütme yemi
verilerek rumen gelifliminin h›zland›r›lmas›na, böylece
kuzu besisi program›na erken dönemde haz›rlanmas›na
çal›fl›lm›flt›r.
Metot
Koyunlar›n dölverimi düzeylerinin belirlenmesi
amac›yla gebelik oran›, k›s›rl›k oran›, do¤um oran›, tek
do¤um oran›, ikiz do¤um oran›, kuzu verimi ve bir
do¤uma düflen ortalama kuzu say›s› her bir genotip grubu
için ayr› ayr› hesaplanm›flt›r.
Kuzular›n yaflama gücü düzeyleri sütten kesime kadar
olan süre (90. gün) için de¤erlendirilmifltir. Araflt›rma
kapsam›nda yer alan bütün kuzular yaflama gücü
yönünden de¤erlendirmeye al›nm›flt›r. Bunun için ölen
kuzular ölüm tarihleri ve ölüm nedenleri ile birlikte kay›t
edilmifltir.
Kuzular, do¤um ve 90. günlük canl› a¤›rl›klar›n›n
belirlenmesi için 0,5 kg’a kadar hassas kantar ile
tart›lm›flt›r. Kuzular›n 90. günlük a¤›rl›klar› do¤rusal
interpolasyon yöntemi ile bulunmufltur. Kuzular›n do¤um
ve sütten kesimdeki a¤›rl›k düzeyleri Minimum Kareler
Ortalamalar› ile bildirilmifltir. Kuzularda büyüme üzerinde
etkili baz› çevresel faktörlerin etki paylar› Minimum
Kareler Metodu ile (22), gruplar aras› önem kontrolleri
ise Contrast-test ile belirlenmifltir.
Do¤um a¤›rl›¤› ve di¤er dönemlerdeki canl› a¤›rl›k
düzeylerine etki eden faktörlerin etki paylar›n›n
belirlenmesi için afla¤›daki modelden yararlan›lm›flt›r:
Yijkl = µ + ai + bj + ck + eijkl
Modelde, Yijkl, kuzunun incelenen dönemdeki canl›
a¤›rl›¤›n›; µ, incelenen özellik yönünden populasyon
ortalamas›n›; ai, genotipin etkisini; bj, cinsiyetin etkisini;
ck, do¤um tipinin etkisini; eijkl, flansa ba¤l› hata pay›n› ifade
etmektedir. Kullan›lan modelde incelenen faktörler
aras›nda önemli bir interaksiyon olmad›¤› varsay›lm›fl ve
bir faktörün alt gruplar›ndaki etki paylar› toplam› s›f›r
olarak kabul edilmifltir.
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Sak›z genotipi tafl›yan F1 koyunlar bir do¤uma düflen kuzu
say›s› için 1,41 ile ilk s›ray› almalar›na ra¤men Türk
Merinosu koyunlar (1,36) ve Türk Merinosu koçlar ile
melezlenen K›v›rc›k koyunlara (1,33) yak›n bir de¤er
göstermifllerdir.

Bulgular
Dölverimi Özellikleri
Araflt›rma kapsam›nda Türk Merinosu koçlarla
birlefltirilen 28 bafl K›v›rc›k ›rk› koyuna (ikili melezleme
grubu), 25 bafl Sak›z x K›v›rc›k melezi F1 koyuna (üçlü
melezleme grubu) ve kontrol grubu olarak ayr›lan 30 bafl
Türk Merinosu ›rk› koyuna ait dölverimi sonuçlar› Tablo
1’de sunulmufltur.

Kuzularda Yaflama Gücü
Kesim kuzular›n›n üretiminde istenen özelliklerden
biri yüksek yaflama gücüne sahip olmalar›d›r. Bu
çal›flmada ikili melez, üçlü melez ve Türk Merinosu
kuzular için sütten kesimde (90. gün) saptanan yaflama
gücü de¤erleri s›ras›yla %92,86, %100 ve %100 olarak
belirlenmifltir. Kuzular›n sütten kesimdeki yaflama gücü
düzeyleri üzerinde genotipin, do¤um tipinin ve cinsiyetin
etkilerinin önemsiz oldu¤u tespit edilmifltir. Do¤an toplam
97 kuzunun sütten kesimdeki (90. gün) yaflama gücü
düzeyleri Tablo 2’de verilmifltir.

Araflt›rmada, Marmara Hayvanc›l›k Araflt›rma
Enstitüsü’nde uzun y›llard›r yetifltirilmekte olan Türk
Merinosu sürüsüne ait olan Türk Merinosu koyunlar
%93,33 ile en yüksek gebelik ve do¤um oran›n›
gösterirken, bunu ayn› özellikler için Türk Merinosu
koçlar ile melezlenen F1 (Sak›z x K›v›rc›k) koyunlar
%88,00 ve K›v›rc›k koyunlar %75,00 ile izlemifllerdir.

Tablo 1.
T.Mer. x K›v›rc›k

T.Mer. x F1

T.Mer. x T.Mer.

‹ncelenen özellikler
n
Koçalt› koyun
Östrus gösteren koyun
Gebe kalan koyun
K›s›r kalan koyun
Do¤um yapan koyun
Tek do¤uran koyun
‹kiz do¤uran koyun
Do¤an kuzu say›s›
Kuzu verimi
Bir do¤.ort. kuzu say›s›

%

28
26
21
7
21
14
7
28
1,00
1,33

92,86
75,00
25,00
75,00
66,66
33,33

n
25
25
22
3
22
13
9
31
1,24
1,41

%

n
30
30
28
2
28
18
10
38
1,27
1,36

100,00
88,00
12,00
88,00
59,09
40,91

%

100,00
93,33
6,66
93,33
64,29
35,71

Tablo 2.
Sütten kesim (90. gün)
‹ncelenen faktörler

Do¤an kuzu
say›s›

n

%

x2

28
31
38

26
31
38

92,86
100,00
100,00

0,0532

Genotip
T.Merinosu x K›v›rc›k
T.Merinosu x F1
T.Merinosu x T.Merinosu
Do¤um Tipi
Tek
‹kiz
Cinsiyet
Erkek
Difli

45
52

43
52

95,56
100,00

0,0246

48
49

48
47

100,00
95,92

0,0208

Toplam

97

95

97,94
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Türk Merinosu x K›v›rc›k, Türk
Merinosu x F1 (Sak›z x K›v›rc›k)
ve Türk Merinosu x Türk
Merinosu tohumlamalar›na ait
dölverimi sonuçlar›.

Kuzular›n sütten kesimdeki
yaflama gücü oranlar›.

M. ÖZCAN, A. YILMAZ, M. AKGÜNDÜZ

Kuzularda Büyüme

kesim a¤›rl›¤› için gruplar aras›nda istatistiki aç›dan
önemli bir fark bulunmam›flt›r. Sütten kesim a¤›rl›¤› için
elde edilen sonuçlar, kuzular›n sütten kesime kadar h›zl›
bir canl› a¤›rl›k art›fl› gösterdiklerini ve besi için uygun
a¤›rl›¤a erken ulaflt›klar›n› göstermektedir.

Kuzular›n do¤um ve 90. güne ait canl› a¤›rl›k
düzeyleri Tablo 3’te, bu dönemlere etki eden baz›
faktörlerin etki paylar› ve bunlar›n önem kontrolleri Tablo
4’te sunulmufltur.

Kuzular›n do¤um ve sütten kesimdeki canl› a¤›rl›k
de¤erlerine etki eden baz› faktörlerin etki paylar›
incelendi¤inde kuzular›n Türk Merinosu genotipinde, tek
ve erkek olmas›n›n do¤um ve sütten kesim a¤›rl›¤›
üzerinde pozitif bir etkisi oldu¤u gözlenmektedir.

‹kili melez, üçlü melez ve Türk Merinosu kuzulara ait
do¤um ve sütten kesim (90. gün) a¤›rl›klar› s›ras›yla 4,70
kg ve 27,35 kg, 4,50 kg ve 26,84 kg ve 4,98 kg ve
28,78 kg olarak belirlenmifltir. Türk Merinosu kuzular ile
üçlü melez kuzular›n do¤um a¤›rl›klar› aras›ndaki fark
istatistiki aç›dan önemli bulunurken (P<0,05), sütten

Do¤um a¤›rl›¤›

Tablo 3.

Kuzular›n
baz›
büyüme
dönemlerindeki canl› a¤›rl›klar›na
ait en küçük kareler ortalamalar› ve
standart hatalar› (kg).

Tablo 4.

Kuzular›n do¤um a¤›rl›¤› ve sütten
kesim a¤›rl›¤› de¤erlerine etki eden
baz› faktörlerin etki paylar› (kg).

Sütten kesim a¤›rl›¤›
(90. gün)

‹ncelenen faktörler

Genotip
T.Merinosu x K›v›rc›k
T.Merinosu x F1
T.Merinosu x T.Merinosu
Do¤um tipi
Tek
‹kiz
Cinsiyet
Erkek
Difli
Beklenen ortalama

n

x-

28
31
38

±

x-

sx-

n

±

sx-

4,70ab
4,50b
4,98a

0,129
0,125
0,112

26
31
38

27,35a
26,84a
28,78a

0,869
0,808
0,722

45
52

5,01a
4,44b

0,104
0,096

43
52

29,92a
25,40b

0,692
0,624

48
49

4,83a
4,61a

0,100
0,101

48
47

28,77a
26,54b

0,646
0,677

97

4,73

0,069

95

27,66

0,453

a, b

: Her bir özellik için ayn› sütunda farkl› harf tafl›yan ortalamalar aras›ndaki farklar önemlidir
(P<0,05).

Do¤um a¤›rl›¤›

Sütten kesim a¤›rl›¤› (90. gün)

‹ncelenen faktörler
n
Genotip
T.Merinosu x K›v›rc›k
T.Merinosu x F1
T.Merinosu x T.Merinosu
Do¤um tipi
Tekiz
Çoklu
Cinsiyet
Erkek
Difli
Beklenen ortalama

E.P.

n

E.P.

28
31
38

-0,028
-0,226
+0,254

26
31
38

-0,310
-0,816
+1,126

45
52

+0,284
-0,284

43
52

+2,262
-2,262

48
49

+0,106
-0,106

48
47

+1,108
-1,108

97

4,725

95

27,658
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Türk Merinosu, Sak›z ve K›v›rc›k Irklar› Aras›ndaki Melezlemeler ile Kesim Kuzular›n›n Et Verimlerinin Art›r›lma Olanaklar›n›n Araflt›r›lmas›
1. Dölverimi, Kuzularda Yaflama Gücü ve Büyüme

Tart›flma
Bu araflt›rmada dölverimi özellikleri için Türk
Merinosu x K›v›rc›k melezlemesi ile elde edilen gebelik
oran›, kuzu verimi ve bir do¤uma düflen ortalama kuzu
say›s› di¤er genotiplere göre düflük olurken, Türk
Merinosu x F1 (Sak›z x K›v›rc›k) ve Türk Merinosu
genotipleri bu özellikler için birbirine yak›n sonuçlar
vermifltir. Bu çal›flmada K›v›rc›k, F1 (Sak›z x K›v›rc›k) ve
Türk Merinosu koyunlar için elde edilen gebelik ve do¤um
oranlar› K›v›rc›klar (1,2,3,4,5), de¤iflik melezlemeler ile
elde edilen F1 koyunlar (1,8,9,10) ve farkl› çal›flmalarda
Merinos koyunlar (4,10,11) için elde edilmifl olan
de¤erlerle benzer düzeyde, Sak›z koyunlar›n (6,7)
oranlar›ndan ise düflük bulunmufltur. Bu araflt›rmada her
üç genotip için belirlenen bir do¤uma düflen kuzu say›lar›
Merinos (5,10,11), K›v›rc›k (1-5) ve de¤iflik
melezlemelerden elde edilen F1 koyunlar (1,8,9,10) için
saptanan s›n›rlar içerisinde yer al›rken Sak›z koyunlar
(6,7) için bildirilen de¤erlerin alt›nda yer alm›flt›r.
Türk Merinosu ve üçlü melez kuzularda sütten kesime
kadar hiç ölüm olmamas› sonucu elde edilen yaflama gücü
de¤erleri, Merinos, K›v›rc›k ve üçlü melez kuzulardan
farkl› çal›flmalarda (1,5,8,11,12,13,16) elde edilen
sonuçlardan yüksek, Türk Merinosu x K›v›rc›k
melezlemesiyle elde edilen ikili melez kuzular›n yaflama
gücü ise ikili melez kuzulardan farkl› çal›flmalarda
(4,8,14,15) elde edilen yaflama gücü de¤erleriyle benzer
düzeyde gerçekleflmifltir. Bu araflt›rmada üçlü melez
kuzular›n yüksek yaflama gücü göstermesi Özsoy (17)’un
bulgular›n› destekler niteliktedir. Bu sonuçlar, Türk
Merinosu koçlar›n kullan›m›yla gerçeklefltirilen ikili ve üçlü
melezlemelerin kuzular›n yaflama gücü üzerinde olumsuz
bir etkiye neden olmad›¤›n› göstermektedir.
Kuzular›n büyüme özellikleri için, Türk Merinosu
kuzular›n do¤um a¤›rl›¤› üçlü melez kuzulardan istatistiki
aç›dan önemli düzeyde (P<0,05) yüksek bulunurken, bu
fark sütten kesime kadar kapanm›fl ve ikili melez, üçlü
melez ve Türk Merinosu kuzular benzer sütten kesim
a¤›rl›klar›na ulaflm›fllard›r. Bu araflt›rmada ikili melez, üçlü
melez ve Türk Merinosu kuzular için elde edilen do¤um

a¤›rl›klar› ikili melezlemeden elde edilen kuzular için
bildirilen (15,18-21) s›n›rlar dahilinde, üçlü melez kuzular
için elde edilen de¤erlerden yüksektir (1,8,16). Türk
Merinosu kuzular için bu araflt›rmada bulunan do¤um
a¤›rl›¤› Merinoslar için farkl› araflt›rmalarda bildirilen
de¤erlerden yüksek (1,5,15,18,19,20), ikili ve üçlü
melez kuzular›n sonuçlar› ise bu çal›flmalarla benzer
düzeydedir. Sütten kesim a¤›rl›¤› için bu çal›flmada ikili
melez, üçlü melez ve Türk Merinosu kuzular için elde
edilen de¤erler, farkl› çal›flmalarda ikili melez, üçlü melez
ve Merinos kuzular için bulunan sonuçlarla benzer s›n›rlar
içerisinde yer almaktad›r (1,5,8,15,16,18-21).
Kuzular›n büyüme dönemlerindeki canl› a¤›rl›klar›na
etki eden faktörlerden tek ve erkek olmas›n›n do¤um ve
sütten kesim a¤›rl›¤› üzerinde pozitif bir etkisi olmas›
literatür bildirimleriyle benzer nitelikte görülmektedir
(1,8,15,16).
Kesim kuzusu üretiminde öncelikli hedeflerden biri
koyun bafl›na yüksek say›da kuzu elde etmektir. Bu
araflt›rmada, Sak›z koyun ›rk›n›n çoklu do¤um
özelli¤inden faydalanmak amac›yla yap›lan Sak›z x K›v›rc›k
melezlemesinden elde edilen F1 koyunlar›n s›n›rl› da olsa
bir do¤uma düflen kuzu say›s› için di¤er genotiplerden
yüksek bir sonuç verdi¤i görülmektedir. Kullanma
melezlemesinin hedeflendi¤i sürülerde, koyunlar›n çoklu
do¤um özelli¤inin geliflmifl olmas› halinde ikili
melezlemeyle, çoklu do¤um özelli¤inin düflük oldu¤u
sürülerde ise öncelikle prolifik bir ›rkla melezlemeyle F1
koyunlar›n elde edilmesi ve üçlü kullanma melezlemesine
gidilmesi veya non-genetik faktörlerin düzenlenmesi
yoluyla çoklu do¤um özelli¤inin gelifltirilmesi ile kuzu
üretiminde art›fl sa¤lanmas› mümkün olabilecektir.
Araflt›rman›n bu bölümünde elde edilen bulgular, Türk
Merinosu koçlar›n baba hatt› olarak kullan›lmas›n›n, ikili
ve üçlü kullanma melezlemesinde dölverimi ve yaflama
gücü özellikleri yönünden olumsuz sonuçlar yaratmad›¤›,
kuzular›n sütten kesime kadar h›zl› büyüme gösterdikleri
ve besiye uygun a¤›rl›¤a erken ulaflt›klar› sonucunu
vermifltir.
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